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PERIFRAZANING NOMINATIV XUSUSIYATLARI
Qodirova Zaynura Zaynidinovna
Termiz davlat universiteti o’qituvchisi
Annotatsiya: maqolada tilshnoslikda nominativlik hodisasi va perifrazaning o’ziga xos
nomlash xususiyatiga ega bo’lgan til hodisasi ekanligiga urg’u beriladi
Kalit so’z: nominativlik,individuallik, jargon, ikkilamchi nominatsiya, fikriy va hissiy
nomlash, evfemizm, disfemizm, ideoma, umumiy nominatsiya, xususiy nominatsiya, belgi asosidagi
nominatsiya, nisbiy nominatsiya, aralash asosdagi nominatsiya, geteronomiya

НОМИНАТИВНОЙ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФРАЗЫ
Кадырова Зайнура Зайнидиновна
Преподаватель Термезского государственного университета
Аннотация: в статье подчеркивается лингвистический феномен в лингвистике и
языковой феномен с его собственным наименованием
Ключевые слова: номинация, индивидуальность, жаргон, вторичная номинация,
интеллектуальное и эмоциональное именование, эвфемизмы, дисфемизм, идеома, общее
номинация, частное номинация, номинальная номинация, относительная номинация,
смешанная номинация, гетерономия
NOMINATIV FEATURES OF THE PERIPHRASES
Kadirova Zaynura Zaynidinova
Lecturer at Termez State University
Abstract: The article euphamisems the linguistic phenomenon in linguistics and the
language phenomenon with its own naming
Keywords: nomination, individuality, jargon, secondary nomination, intellectual and
emotional naming, euphemisms, dysphуmism, ideomy, general nomination, private nomination,
character based nomination, relative nomination, mixed nomenclature, heteronomy
Tilimizning badiiy ifoda vositalari tilshunoslik va adabiyoshunoslik nuqtayi
nazaridan o’rganib tahlil qilinagan. Tasviriy vositalarning manbayi badiiy matn va xalq
donishmandligi asosida vujudga kelgan manbaalar hisoblanadi. Perifraza, idioma,
evfimizm, disfimizm, sifatlash va shunga o’xshash til hodisalari jozibadorlik,
ekspressivlikni shakllantiruvchi birliklar sifatida o’zbek tilshunosligiga XIX asrning 80
yillarida o’rganilib, lingvopoetikaning o’rganish ob’yekti sifatida e’tirof etildi. Yozma
matnlar badiiy, ilmiy, publisistik, rasmiy va o’gzaki nutq asosida shakllatirilgan erkin
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matn kabi turlarga ajratiladi. Lingvopoetika esa aynan tasviriylik va ta’sirchanlik bilan
yo’g’rilgan badiiy, publisistik matnning tahlili bilan shug’ullanadi. Tasviriylik va
ta’sirchanlikni ta’minlovchi lug’aviy vositalarga nisbatan tilshunoslikda tasviriy ifoda,
ikkilamchi nominatsiya, parafraza, peifraza kabi atamalar qo’llanilib kelmoqda. Bir
istilohning turli nom bilan atalish hodisasi tilshunoslikda geteronomiya deyiladi*6+. Ya’ni,
bu hodisa atamalarning turlicha nomlanishi sifatida qabul qilinadi. Sinonim - ma’nodosh,
omonim - shakldosh, antonim-zid ma’noli yoki perifrazaning parafraza, tasviriy ifoda,
ikkilamchi nominatsiya kabi nomlanishi shular jumlasidandir. Sinonim hodisasi bundan
mustasno. Ma’lumki, sinonim o’ziga xos ma’no nozikligiga ega bo’lgan nutqiy hodisa
hisoblanadi.
Perifraza strukturasiga ko’ra so’z birikmasiga va ko’chim sifatida frazeologizmlarga
yaqin turadi. Perifrazaning o’ziga xos xususiyatlari tadqiqi uning bevosita nutqiy
jarayonning hosilasi ekanligini ko’rsatadi. Bu esa jarayondan va shakldan kelib chiqqan
holda nom berishni taqazo qiladi. Aynan shu jihatiga ko’ra perifrazani nominativlik
asosida yuzaga keladigan hodisa deyishimiz mumkin.
Nominatsiya lot. ‚nomination‛ — nomlash, nom qoʻ yish, atash degan ma’nolarni
anglatib, tilshunoslikda nomlash xususiyatiga ega boʻ lgan, yaʼ ni nolisoniy borliq
unsurlariga nom berish va ularni ajratib koʻ rsatish, ular haqida tegishli tushunchalarni
shakllantirish uchun xizmat qiladigan til birliklari — soʻ zlar, soʻ z birikmalari,
frazeologizmlar va gaplarni qamrab oladi. Nominatsiya nutq jarayonining natijasi
hisoblangan maʼ noli til birligi ham ayni shu termin orqali ifodalanadi. Nominatsiya
atamasi tilshunoslikning nomlash jarayonlari tarkibini oʻ rganuvchi boʻ limini ma’nosini
ifodalash uchun ham qoʻ llaniladi.
Nominatsiyada 3 jihat farqlanadi: nomlanuvchi obʼ yekt, nomlovchi subʼ yekt,
tanlab olinadigan til unsurlari. Alohida tushuncha, predmet, belgi ("goʻ zallik", "kitob",
"aytmoq", "yashil"), muayyan belgilari boʻ lgan predmet ("yashil daraxt") yoki butun bir
voqea-hodisa ("Bahor!", "Qushlar uchdi") kabilar nominatsiyaning obʼ yekti boʻ lishi
mumkin. Shu jihatdan nominatsiya lugʻ aviy va propozitiv nominatsiyaga boʻ linadi.
Nominatsiya jarayonida nomlash uchun asos sifatida tanlab olinadigan belgi nomning
ichki shaklini tashkil etadi. Demak, ayni bir obʼ yekt oʻ zining turli belgilari asosida
turlicha nomlanishi mumkin Masalan, "bolalar stulchasi" — moʻ ljallanganlik; "katta stul"
— hajm, shakl belgisini ifodalaydi. Nomning tashqi shakli nomlash jarayonida tanlab
olinadigan leksik-grammatik vositalar bilan belgilanadi. Shu sababli ichki shakl jihatidan
bir xil boʻ lgan nomlar oʻ zlarining tashqi shakli bilan farqlanadi ("nuroniy" — "keksa
odam" — "chol").
Tilning ichki rivojlanish qonuniyatlariga mos keladigan va muayyan til vakillari
ehtiyojlariga javob bera oladigan nominatsiyalar, odatda, umumisteʼ moldagi lugʻ at
tarkibidan oʻ rin oladi. Lekin maxsus terminologik tushunchalar uchun yaratiladigan yoki
tor ijtimoiy guruhlar doirasida (jargonlar), shuningdek, alohida muallif tomonidan soʻ z
qoʻ llashda paydo boʻ ladiganlar haqida bunday deb boʻ lmaydi[1].
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Bu o’rinda shuni ta’kidlash kerakki, xoh u barcha uchun tushunarli bo’lsin, xoh
ayrim guruh vakillari leksikoni bo’lsin, har qanday turdagi predmetga, shaxs yoki voqea –
hodisaga berilgan qayta nom nominatsiya sifatida qabul qilinadi.
Borliq hodisalariga qo’yilgan nomlarni turli jihatlariga ko’ra yana boshqa
tushuncha bilan ifodalash ikkilamchi nominatsiya sifatida qaraladi. Tilda tasviriy
vositalar, perifraza va idioma, jargon, argo, frazeologizmlarning hosil boʻ lishi ikkilamchi
nominatsiyaning alohida holatidir.
Rus tilshunosligida nominativlik tilshunoslik, onomastika, toponimika kabi
tarmoqlarda alohida ta’rifiga ko’ra ajratiladi*1+.
Onomastikada nomlanish jarayoni va natijasi. Toponimikada geografik
obyektlarning paydo bo’lishi, o’zgarishi va qayta nomlanish tarixi.
Zamonaviy tilshunoslikda nominatsiya keng va tor ma’noda tushuniladi. Tor
ma’nosi obyektlarni so’z va iboralar orqali belgilash*2.208+ , keng manoda esa inson
ongidagi barcha narsalar, shaxslar, harakatlarga munosabatni ifodalaydi[3.234].
Demak, obyektlarni, hodisalarni, ularning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda
yakka shaxs yoki jamoa tomonidan milliylik, tafakkur, individuallik va gender o’ziga
xoslik asosida atalishi va atalish etimologiyasi nominativlik deyiladi. Masalan, musulmon
olamida yuzning kulchaday bo’lishi va kulcha shakl jihatidan to’lin oyga qiyoslanishi
ya’ni kulcha yuzli, oy yuzli kabi nomlanishlar go’zallik va istaralilik belgisi hisoblansa,
Xitoy xalqi uchun yuzning qovoq urug’iga o’xshatilishi chiroy hisoblanadi. Bu
nominatsiyaning milliylik va mentalitet asosida yuzaga kelishidan dalolat beradi. Ichki
mazmun jihatidan umumiy, xususiy, belgi asosidagi, nisbiy hamda aralash asosdavujudga
keluvchi nominatsiya kabi turlarga bo’linadi*2.209+.
Perifrazaning asosiy yuzaga kelish omili ham, aynan, tafakkur hisoblanadi. Ya’ni
atrof - muhit hodisalari tasavvur va xulosalar asosida tahlil qilinadi va qayta nomlanadi.
Shuningdek, ayrim shaxs yoki hodisalarga nom berishda tafakkur birlamchi hisoblanadi.
Ya’ni, bug’doyning baraka urug’i nomi bilan atalishi, fikrlash asosida yuzaga kelgan
nominatsiyadir. Shuningdek, A.Novikovning perifrazalar lug’atida*7+ olovga qizil xo’roz,
shaxmatga aql gimnastikasi, karate jangchisiga zamonaviy gladiator, Venetsiyaga suvdagi
shahar, atirgul moyiga nisbatan esa hushbo’y oltin kabi perifrazaik birliklar qo’llaniladi.
Bu kabi nomlash asosida yuzaga kelgan perifrazalar fikriy, tasavvuriy perifrazalar
hisoblanadi.
V.G.Gak perifrazik nominatsiyani xususiyatlariga ko’ra analitik va frazeologik;
ichki jihatiga ko’ra mavhum va majoziy (metaforik va metanomik); semiotik jihatdan esa
sodda va tushunarsiz turlariga ajratadi[2.209].
Og’zaki nutq hosilasi bo’lgan analitik nominatsiyasiga fasllar kelinchagi (bahor),
o’rmon sanitari(bo’ri); frazeologik nominatsiyaga olamning yaratuvchisi (olloh), jannat
mevasi (anjir) kabilar misol bo’la oladi.
Nomlanishdagi yosh va jinsga ko’ra farqlanishga ‚ona‛ leksemasi misolida olib
qarasak, ona yosh bolalar uchun ‚hamma narsaga qodir himoyachi‛, katta yoshlilar uchun
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‚duogo’y inson‛, qizlar uchun ‚ishonchli sirdosh‛, yigitlar uchun ‚dunyodagi eng pokiza
inson‛ qiyofasida gavdalanadi va shu ta’riflar orqali nomlanadi.
Keltirilgan fikr va qarashlar shundan dalolat beradiki, borliqdagi barcha
elementlarni 2 xil asosda nomlaymiz: fikriy va hissiy. Bu tarzda nomlanish lingvistik
nominatsiyaning mohiyatini to’laqonli ochib berishga xizmat qiladi.
Bizni qurshab turgan olam hodisalarining atalishi birlamchi nominatsiya, o’sha
hodisalarga inson tomonidan berilgan qo’shimcha nom ikkilamchi nominatsiya
hisoblanadi. Shu jihatdan tilshunos olim R. Normurodov[4.10] o’z tadqiqotida perifraza
atamasi ma’nosida ikkilamchi nominatsiya atamasini qo’llaydi.
Perifraza tanlangan ob'ektlar va hodisalarni nomlabgina qolmay, balki ularni
tasvirlab ham beradi va unda tasvirlovchining o’z shaxsiy munosabati ham
singdiriladi[2.208]. Bu esa perifrazada nominativlikning tafakkur asosida yuzaga kelishi
ustunlik qilishini bildiradi.
Nominatsiya ya’ni atash natijasida biz ifoda etmoqchi bo’lgan predmet yoki voqea hodisani o’ziga xos tashqi ko’rinishi va bajaradigan vazifasi haqida tinglovchida tasavvur
paydo bo’ladi. Bunda ilk tasavvur ham aynan nomlash natijasida paydo bo’ladi. Masalan,
qora oltin - ko’mir va neft leksemasi o’rnida qo’llanilib, qora so’zi ko’mirning ham
neftning ham rangi qora ekanligiga ishora qiladi. Shuning uchun biz perifrazani
leksemaning ikkinchi nomi sifatida qabul qila olamiz. Ko’chim aynan matn ehtiyojiga
bog’liq ravishda yuzaga keladi. Bu esa badiiy bo’yoqdorlik yoki ekspressivlikning
kuchlilik darajasi bilan o’lchanadi.
Tilning poetik vazifasi masalasiga birinchilardan bo’lib R.Yakobson o’zining
‚Lingvistika i poetika‛ asarida e’tibor qaratgan bo’lib, badiiy adabiyot nimani ifodalashi
bilan emas balki qanday ifodalashi bilan ahamiyatlidir deydi.
O’zbek tilshunos olimi Nizomiddin Mahmudov ‛Estetik vazifa tilning asosiy
kommunikativ vazifasini qulaylashtiradi, uning imkoniyatlarini boyitadi*5+‛- deb
ta’kidlaydi. Tilning vazifalari turli nutq vaziyatlari va uslubi uchun xos bo’ladi. Vaziyatga
mos holda so’z yoki birikma tanlash va tanlangan so’zga mos tarzda libos kiydirish
perifrazaning yuzaga kelishiga sabab bo’ladi va bu hosila nominativlik hodisasi mahsuli
hisoblanadi.
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